




































































                                                 
1 Poverty rate is measured as the percentage of population with incomes amounting to less than twice the 
cost of a basic food basket. Extreme poverty rate is measured as the percentage of the population with 











































                                                 
2 A microenterprise was defined as having 1-11 employees with annual sales of less than $60,000 and a 
small enterprise was defined as  having 11-50 employees with annual sales of $60,000-1,200,000 





































































































































                                                 
4 The average loan in the data sample was $680. Each $100 disbursed was found to raise risk by .02 











































































                                                 


































































































































































































































































































































.069 .015 4.642 .000
.000 .005 -.001 -.079 .937
-5.7E-012 .000 -.011 -1.272 .204
.001 .001 .007 .871 .384
-.009 .011 -.007 -.826 .409
-.005 .004 -.012 -1.222 .222
-.005 .006 -.007 -.844 .399
.007 .004 .015 1.598 .110
-.019 .005 -.031 -3.879 .000
-.005 .005 -.011 -1.087 .277
.032 .011 .023 2.831 .005
.028 .011 .020 2.442 .015
-.008 .004 -.020 -2.013 .044
.053 .030 .014 1.773 .076
.011 .005 .027 2.251 .024
.018 .005 .040 3.421 .001
.034 .006 .063 5.630 .000
.002 .015 .001 .118 .906
.045 .016 .023 2.807 .005
-.026 .006 -.041 -4.351 .000
-.057 .005 -.102 -10.424 .000




































-.050 .005 -.101 -9.760 .000 SAMANA
.116 .006 .176 18.954 .000 SDQZC























.065 .015 4.211 .000
-.001 .005 -.001 -.160 .873
-7.2E-012 .000 -.014 -1.610 .107
.001 .001 .006 .716 .474
.006 .005 .011 1.185 .236
.002 .008 .003 .270 .787
-.017 .005 -.029 -3.592 .000
-.005 .005 -.011 -1.084 .278
.032 .011 .023 2.847 .004
.028 .011 .020 2.469 .014
-.009 .004 -.021 -2.095 .036
.055 .030 .014 1.835 .067
.012 .005 .028 2.313 .021
.019 .005 .042 3.548 .000
.036 .006 .066 5.886 .000
.003 .015 .002 .210 .834
.047 .016 .023 2.898 .004
-.026 .006 -.041 -4.366 .000
-.057 .005 -.103 -10.465 .000






























-.050 .005 -.102 -9.803 .000 SAMANA
.116 .006 .175 18.922 .000 SDQZC



















.109 .626 .174 .863
.029 .233 .019 .125 .901
-2.5E-011 .000 -.026 -.169 .867
.048 .027 .370 1.795 .084
-.202 .133 -.290 -1.524 .139
-.437 .232 -.347 -1.884 .070
-.092 .120 -.139 -.769 .448
-.053 .117 -.070 -.454 .653
-.524 .171 -.603 -3.068 .005
-.828 .305 -.389 -2.713 .011
-.206 .163 -.314 -1.262 .217
-.029 .134 -.037 -.220 .827































Dependent Variable: Loan_Default a. 












.095 .014 6.776 .000
.001 .005 .002 .209 .834
-1.3E-011 .000 -.024 -2.945 .003
.000 .001 .002 .197 .844
-.010 .011 -.007 -.881 .378
-.006 .004 -.014 -1.454 .146
-.002 .006 -.003 -.370 .711
.008 .004 .018 1.964 .050
-.019 .005 -.033 -4.032 .000
-.003 .005 -.006 -.596 .551
.033 .011 .024 2.954 .003
.029 .011 .021 2.520 .012
-.009 .004 -.023 -2.266 .023
-.028 .006 -.045 -4.764 .000
-.060 .005 -.108 -11.096 .000
.147 .011 .107 13.105 .000











































Dependent Variable: Loan_Default a. 
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more often than borrowers among the other offices – 26‐29% compared to an average of 
13% (Findley). The study also found that the highest incidences of no schooling among 
the children of borrowers occurred in Santo Domingo and San Pedro de Macoris, offices 
with the highest rates of default. These figures suggest links but further investigation is 
necessary.  
Environmental or socioeconomic variation may also affect repayment rates. 
Puerto Plata, for example is on the northern coast of the island. This geographic 
distinction may affect crops grown, services demanded, or other potentially significant 
characteristics. Moreover, Puerto Plata is the most removed from the main 
conglomeration of offices, a feature that may or may not affect repayment. Finally, 
according to a socioeconomic survey conducted by the Dominican Republic’s National 
Planning Office (ONAPLAN, 2005) Puerto Plata province and Santo Domingo’s federal 
district have higher average standards of living and lower percentages of households 
living in extreme poverty than the provinces with the best performing branches – Hato 
Mayor, Samana, and El Seibo. Further investigation into the nature of this apparent 
relationship is required.   
Regional disparities may also stem from managerial variation (Ledgerwood & 
White, 2006; von Pischke, 1991), for which it is relevant to note the findings of a recent 
risk survey, Banana Skins 2008. The study keyed in on MFIs that hold more than US$5 
million in assets and gathered survey responses from roughly 300 practitioners, 
investors, analysts, regulators, aid officials, academics, accountants, lawyers, or 
consultants worldwide. Among 29 listed options, participants selected poor 
management quality as the greatest threat to the development of MFIs. As MFIs rapidly 
grow, management has arguably lacked necessary breadth and depth. To better 
understand the effect of management quality on credit risk among Esperanza’s offices, 
further study is required.  
As a function of managerial variation, loan officer success in selecting and 
maintaining participants is also likely linked to delinquency. Esperanza as a larger 
organization mandates products to the regional offices, but loan officers have a degree of 
freedom in catering to individual needs and perceived capabilities. It has been reasoned 
that long‐term problems with repayment are not the result of unstable agricultural 
returns, inadequate technology, erratic rainfall, natural disasters, or poverty for instance, 
but instead reflect a failure of management and/or loan structuring (Schreiner, 2004; von 
Pischke, 1991; Vogelgesang, 2003). Thus, it would be valuable to more closely consider 
differences in loan structuring and among loan officers between the seven included 
offices.  
  Banana Skins has also more specifically extracted the views of Latin American 
participants. Against the global averages, these responses ranked competition as most 
threatening, a variable that has been often correlated with default (Armendariz de SS‐AAEA Journal of Agricultural Economics   2008 Articles 
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Aghion & Morduch, 2000). As a result, regional variation in the presence of competing 
financial intermediaries in the Dominican Republic must be further studied.  
As the second strongest variable, education’s negative correlation with default 
may reiterate Muhammad Yunus’ conclusion that low resource individuals are more 
trustworthy (Turvey & Kong, 2006). For example, because transactions are made orally 
with a loan officer, Esperanza uniquely caters to illiterate individuals. It could be 
therefore assumed that illiterate individuals value their loans more highly than non‐
illiterate individuals.  
Level of education attained may also be reasonably linked to the size of 
parental/familial resource bases, as parents with fewer resources may opt out of 
schooling their children. Level of education also independently contributes to an adult’s 
level of social and economic integration, which among other characteristics can be 
related to capacity to earn higher levels of income. Upon their entry into Esperanza’s 
program, relatively more surveyed clients reported no regular income in Hato Mayor 
and Seibo (Findley, 2005). Seeing as these offices were least correlated with default, this 
may have been a contributing trait. The development of a familial resource variable and 
the inclusion of an income variable would determine this correlation, and shed further 
light on the contextual importance of education.  
Higher incidence of default among Dominican‐Haitians also poses various 
questions. Regarding the trustworthiness hypothesis, Dominican‐Haitians are 
considered the most resource poor cohort in the country, and so it is curious that within 
this sample they exhibit the highest rates of default. This correlation may be possibly 
offset by the relatively severe stigma attached to Haitians. Prejudice against Haitians 
and Dominicans of Haitian descent has risen from historical rivalry, language, religious, 
and other cultural attributes. Cultural and other differences may affect repayment rates 
independently but Howard (2008) emphasizes that social tension and discriminatory 
practices have limited opportunities for Dominican‐Haitians, and might therefore affect 
entrepreneurial or other successes. Howard describes that this bias has commonly 
manifested itself as arbitrary physical and political violations. For a more complete 
understanding of repayment among Dominican‐Haitians, further analyses would be 
necessary.  
Results of the third regression may be reflective of cultural differences. 
Differences in repayment among the branches perhaps be explained by relative levels of 
discrimination, or by the presence of a larger Haitian‐Dominican community. These 
possibilities call for further consideration.  
Marital status stood as the third strongest variable in determining repayment, 
where clients that cohabitated defaulted least often. Cohabitation in Latin America 
encompasses a spectrum of relationships. Some may be short‐term strategies in 
confronting hardship, may precede a marriage that has been delayed for economic or 
legal reasons, or may be long‐lasting surrogate marriages (Castro Martin, 2002). On a SS‐AAEA Journal of Agricultural Economics   2008 Articles 
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larger scale, cohabitation rates have been arguably increasing in every Latin American 
country (Castro Martin, 2002), an observation that to some degree may indicate 
prospects for microfinance.  
Findings for gender corroborate those of previous studies. In considering this 
negative correlation with default, women’s motivation to repay may be linked to the 
comparative weight of their responsibilities. For instance, in Ecuador mothers were 
more concerned with their children’s wellbeing than fathers (Blumberg, 2001). Further 
study could include a more comprehensive exploration of spending and motivating 
responsibilities among female and male borrowers. Surveys of Dominican 
microenterprises have also found that the large majority of women operate out of their 
own homes (Cely, 1993; Blumberg, 2001). It has been reasoned that this is to 
accommodate childcare and other domestic obligations (Blumberg, 2001), but such an 
arrangement may hold other benefits. This too could be studied in more depth.  
The tendency of women to group together in ventures may also conceivably 
affect repayment. Blumberg found that employees of microenterprises tend to divide 
according to gender. In a 1993 national survey by Fondo Micro, 67% of economically 
active women in the Dominican Republic worked for women (Cely). Blumberg’s study 
also showed that women more often utilize their children’s labor (2001). More extensive 
analysis could question the source and composition of labor and compare this against 
default.  
Results for microenterprise in the first regression are not conclusive but may 
show prospects for agricultural production. The promotion of productivity growth in 
the agricultural sector, especially among small‐scale growers, is considered a critical 
component of an effective economic development strategy (Bravo‐Ureta & Pinheiro, 
1997). Further study into the nature of agricultural production may therefore be of value 
to Esperanza as they aim to further alleviate poverty and stimulate economic growth. 
The results of the second microenterprise regression were also insignificant but 
may suggest further study, especially into endeavors categorized as commerce. 
Regarding gender, the concentration of women in commerce was consistent with Cely’s 
1993 findings.  Gender could be more closely considered in future studies of 
microenterprise and repayment.  
Other variables not considered in this study that may affect default include the 
date of disbursement, prior late payments, length of loan (Vogelgesang, 2003; Schreiner, 
2004), and accumulation of savings. The potential for future savings and lending 
opportunities is in itself is also a strong incentive for repayment (Mosley, 1996; 
Aremendariz de Aghion & Morduch, 2000; Vogelgesang, 2003; Stiglitz & Weiss, 1983; 
Simanowitz & Walker, 2002). A more detailed understanding of Esperanza’s default 
policies would therefore be valuable in determining the most effective policy.   
Finally, the consideration of group against individual loans with Esperanza 
would be warranted. Esperanza’s shift in focus to group loans was based upon the SS‐AAEA Journal of Agricultural Economics   2008 Articles 
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empirical success of the Grameen model, but studies have questioned this correlation 
(Vigenina & Kritikos, 2004). Heterogeneity among group members has been noted as 
significant (Zeller, 1998) along with variation in group structuring. A study of solidarity 
groups, for example, found that exogenously formed groups were less likely to 
strategically default (Besley, 1995).  
In the Dominican Republic the significance of microenterprises has been coupled 
with the success of MFIs like Esperanza International. As repayment and impact is more 
carefully understood, means of alleviating poverty and extreme poverty will become 
more apparent. Studies such as this will hopefully contribute to such development.  
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